C hanges in th e ra te of increase in the proportions of gross body com position accom panying th e developm ent of th e spring and a u tu m n g enerations w ere determ ined. S ignificant differences w ere found in th ese anim als both in th e ra te of accum ulation of fa t an d also th e ra te of increase of th e com ponents of th e f a t-fre e body m ass (FFB). B an k voles of th e spring generation a tta in chem ical m a tu rity by th e 35-40th day of life, b u t th e au tu m n g eneration does not reach this stage u n til th e 110-120th day of life. Voles of th e au tu m n g eneration a re physiologically younger th a n of th e spring gen eratio n of com p arab le age. It is suggested th a t th e re m ay be a »specific m etam orphosis of generations« in rodents as a m echanism of cyclom orphism .
The term »seasonal generation« suggest th a t one g en eratio n is th e p a re n t g en era tion a su bsequent one born in a d ifferen t season of th e year. A t first it w as used in scientific lite ra tu re only to indicate the existence of a group of ch a racters diffe ren tiatin g individuals born a t different tim es of th e y ear (Adamczewska, 1961; Schwarz et al., 1964) . It w as also used in la te r stu d ies to define anim als born in a given tim e interval, w ith o u t investig atin g th e relatio n sh ip s b etw een generations distinguished in this w ay {eg. Olenev, 1964; Pokrovski, 1966; ; P o krovski & Ovtchinnikova, 1967; Anderson, 1970 ; A dam czew ska--Andrzejewska, 1971). A lthough know ledge has been obtained on th e rela tio n ships connecting litters and appering during th e rep ro d u ctiv e season in m any ro dents, th e basis for allocating an individual to th e a p p r o p r ia te g eneration continues to be its date of birth (Schwarz, Bol'shak ov, Olenev & Pjastolova, 1969/70), and it is th e re fo re m ore correct to use th e te rm »cohort« to define th e group of individuals born over a given period of tim e ( G 1 i w i c z, Andrze jewski, Bujalska & Petrusewicz, 1968 , Z e j d a, 1971).
In th e p rese n t study, how ever, th e te rm »seasonal generation« has been used to in d icate anim als born a t the beginning and end of th e rep ro d u ctiv e season, over period of tim e longer th a n th a t accepted for one cohort, w ith o u t taking relationships into considerations. Anderson (1970) 
Seasonal generations d iffer in respect of a large num ber of features and according to

II. M A TERIAL AND METHODS
On account of th e d ifficulty in obtaining young b an k voles of k n o w n absolute age from th e field, w ild voles w ere caught, k ep t in p airs in th e la b o rato ry and th e ir first generation analysed, trea tin g it as w ild. The p a re n t an im als w ere caught in T ilio -C a rp in etu m and F raxin o -U lm etu m tree stands in the Białow ieża N ational P ark . T he anim als w ere tra p p e d before th e s ta rt of th e rep ro d u ctiv e season (M arch -May 1971 and 1972) and a t th e end of sum m er an d in ea rly a u tu m n (end of Ju ly -S eptem ber 1971).
The p a re n t pairs w ere k ep t in a cage w ith th e ir progeny fo r 21 days, a fte r w hich th e young w ere ta k en from th e ir p are n ts and each litte r k ep t sep arately . T he tw o g enerations had a uniform , artificially regulated, 16-hour light rh y th m in th e la b o rato ry and co n stan t access to d rinking w ater. They w ere fed ad lib itu m on a d iet of oats, beets, carrots and grasses during th e grow ing season. W hen grass stopped growing a t th e beginning of N ovem ber th e re w as a change in th e voles' diet. W hile all individuals of th e spring g eneration w ere supplied w ith grass u n til th e tim e they w ere killed, individuals of th e a u tu m n generation w e re deprived of green food a t d iffe ren t ages. Those born earliest (in th e second h alf of A ugust) and k ep t in captivity for four m onths w ere given green food fo r 2>/2 m onths of th e ir lives. In order to u n d ersta n d any d iffe ren t effect due to greens in th e diet on th e ra te of grow th of b an k voles 10 pairs of p are n ts caught in M ay an d th e ir progeny w ere k ep t on a diet w ith o u t th e addition of grass.
The young anim als w ere analysed for body w ater, protein, fa t an d m inerals by th e m ethods described previously (F e d y k, 1974 a), tak in g an im als from 1 to 120 days old fo r these analyses. Basic com ponents w ere defined in anim als of •definite age: fro m 1 to 60 days old in 5-day interv als, an d fro m 70 to 120 days old, in 10-day in terv als. In all, 193 individuals of th e spring generation, 112 individuals of th e au tu m n g eneration and 35 in dividuals k ep t on a diet n ot including grass w ere analysed.
The resu lts w ere elaborated statistically, describing th e relatio n s b etw een body w eight (eviscerated body) and fa t content by straig h t-lin e regression equations, w hile equations of m u ltip le regression w ere used fo r describing relationships w ithin fa t-fre e body m ass (after E 1 a n d t, 1964).
In order to em phasise th a t th e average ra te of gro w th is th e re su lt of changes d iffering in tim e in th e ratio s of th e com ponents of gross body com position, th e above relatio n s w ere described by regression equations over a 4-m onth period of developm ent and in several stages of this process. F our stages of developm ent w ere distinguished: I. 1-20, II. 25-40, III. 45-60 an d IV. 70-120 days old. T he first of th e above stages corresponds to th e period th e young rem a in w ith th e m other. The fin a l days of th e n ex t th re e stages correspond to th e days on w hich th e ratio of FFB com ponents w as determ ined us u n changeable in th e rep rese n tativ es of th e spring generation, lab o ra to ry -b red voles (see Fedyk, 1974 a) an d au tu m n generation.
A ll th e equations of regression w ere subjected to a te st w hich consisted of checking th e significance of th e relations betw een them selves (f-S tu d en t test) an d a com parison of th e significance of differences betw een th e groups or p airs of equations (F-Snedecor test). In order to illu stra te equations of m u ltip le regression in diagram atic fo rm equations of p a rtia l regressions (after M arszałkowie z, 1966) w ere ca ltu late d from them . E viscerated body w eight and gross body com position in p o stn a ta l developm ent of seasonal g enerations of C. glareolus. In v ertical colum s: 1 a v e r age v alu e -sta n d a rd deviation; 2 -coefficient of v ariatio n ; 3 -p ercen tag e co n ten t in rela tio n to body w eight. U p p er line rela tes to spring g en e ra tion, low er to au tu m n generation. heavier than the ind ividu als of corresponding age belonging to the spring generation (except for th e 40th and 90th day of life) (cf. Table 1 ).
III. RESULTS
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Fat-free Body Mass (FFB)
G rowth is essentially an increase a FFB mass. This increases in v o les of the spring generation by m ore than 7 tim es and in the autum n gen e ration by alm ost 6 tim es during the first four m onths of life (Table 3 ).
T able 3 F a t-fre e body w eight and its percentage com position in p o stn atal d evelopm ent of C. glareolus of seasonal generations. In vertical colum ns: 1 -a v erag e v alu esta n d a rd deviation, in b rackets coefficient of variatio n ; 2, 3, 4 -av e rag e valu es in percentages, in brackets -rang e of th e ir variations. The ratio of body water, body protein and m inerals included in the com position of the FFB differs in differen t stages of develop m en t (Table  4 and is m inim al in com parison w ith the other stages of d evelopm ent (Fig. 4) . This affects the average rate for the four m onths of FFB increase due to body w ater, this rate being significantly low er in voles of the spring generation than the autum n one (Fig. 4) .
The G ross body com position in p o stn a ta l developm ent of th e sp rin g g en eratio n of C. glareolus fed on died n ot containing grass. In v ertical direction: in colum ns 1-6 av erag e values and sta n d a rd deviation are given, coefficient of v aria tio n in brackets, in colum ns 7-9 av erag e values in percentages of FFB com ponents, an d ran g e of th e ir v ariatio n s in b arckets. of th ese differences w as variation in diet. For th is purpose the gross body com position in voles of the spring generation fed on a concentrated d iet w ith ou t the addition of grasses w as determ ined (Table 6) A cknow ledgem ents: I should like to offer m y th an k s to P ro fesso r Z. P u c e k and Dr. M. Gebczynski for th e ir assistance in the p rep a ra tio n of th e tex t, to M rs. E. M a 1 z a h n, M. Sc., for h er unfailing assistance w ith th e ex p erim en ts and m em bers of the C alculations Section of the P olish A cadem y of Sciences C om puter C entre in W arsaw for carry in g out a considerable p a rt of the statistical calculations. T h an k s a re also due to M r. T. H e a 1 i n g, M. Sc., D ep a rtm en t of Zoology, Royal H ollow ay College, for revising the English text. Z badano zm iany w tem pie przyrostu oraz w p roporcjach podstaw ow ych sk ład n i ków ciała, tow arzyszące rozw ojow i g eneracji w iosennej i jesienniej C. glareolus, a także tem po uzyskiw ania przez przedstaw icieli tych g en eracji dojrzałości che micznej.
N ornice skrajnych generacji, stanow iące pierw sze pokolenie urodzone w w a ru n kach hodowli, już w dniu urodzenia m ają różną zaw artość tłuszczu (Tabela 1). W toku rozw oju, w ciągu pierw szych czterech m iesięcy życia, przeciętn e tem po o dkładania się tłuszczu jest wyższe u nornic gen eracji jesiennej. M atem atyczne zależności m iędzy ciężarem ciała a otłuszczeniem są isto tn ie różne rów nież przy porów nyw aniu krótszych odcinków rozw oju obydw u g en eracji ja k też w obrębie jednej generacji (Tabela, 2 Ryc. 3).
Różnie k sz tałtu je się także ilościowy udział wody, białka i su b stan cji m ineralnych, wchodzących w skład beztłuszczow ej m asy ciała (F F B ) (Tabela 4 i 5, Ryc. 4 i 5). O dm ienny skład ilościowy kom ponentów FFB znalazł sw oje odbicie w stosunkach procentow ych (Tabela 3, Ryc. 6). W m iarę rozw oju nornic g en eracji w iosennej -aż do osiągnięcia dojrzałości chem icznej -zm niejsza się procentow a zaw artość wody a zw iększa się procentow a zaw artość białka i su b stan cji m ineralnych. N ornice te j gen eracji osiągają dojrzałość chem iczną około 40 dnia życia. N ornice gen eracji je siennej już w dniu urodzenia m a ją odm ienny skład procentow y kom ponentów FFB i inne jest u nich tem po zm ian rozw ojow ych. Np. poziom b iałk a pozostaje praw ie jednakow y m iędzy 20 a 90-tym dniem życia. N ornice g en eracji jesiennej osiągają dojrzałość chem iczną około 120 dnia życia, czyli w term in ie trzy razy dłuższym niż nornice generacji w iosennej.
Różnice w ilości białk a i wody, istniejące już u now orodków g eneracji sezono w ych oraz zróżnicow ania w tem pie przyrostu tych składników w trak c ie rozw oju, spow odow ały różnice w w ieku fizjologicznym . P roces fizjologicznego starzen ia się, którego m iernikiem je st indeks w ieku fizjologicznego, trw a u nornic g en eracji w io sennej n ieprzerw anie -od urodzenia do osiągnięcia dojrzałości chem icznej. N a tom iast średni w iek fizjologiczny nornic generacji jesiennej je st p raw ie jednakow y m iędzy 40 a 90 dniem życia. W w yniku różnego tem p a fizjologicznego starzen ia się, jednodniow a nornica g en eracji w iosennej, pod w zględem w ieku fizjologicznego od pow iada pięciodniow ej nornicy generacji jesiennej. N atom iast podobnym w sk aźn i kiem w ieku fizjologicznego do dw u-i trzym iesięcznych nornic g eneracji jesiennej ch a rak te ry z u ją się dw udziestokilkudniow e nornice gen eracji w iosennej.
W ykazane różnice gen eracy jn e w w ieku, w k tó ry m nornice osiągają dojrzałość chemiczną, k o relu ją z w cześniej poznanym i cecham i m orfologicznym i i p ara m etra m i zw iązanym i z biologią generacji. Jednocześnie zaś św iadczą o tym , ze w odniesieniu do gatu n ków cyklom orficznych nie można mówić o ch arak tery sty czn y m dla g a tu n ku w ieku osiągania te j dojrzałości. P rzeciętna an i m aksy m aln a długość życia k aż dej z g en eracji nie k o re lu ją z tem pem uzyskiw ania przez nie dojrzałości chem icz nej w sposób obliczony w cześniej dla innych ssaków .
